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ABSTRAKTI
Uji është komponenti kryesor gjatë jetës, atë duhet ta ruajmë dhe t’i kushtojmë vëmendje gjatë tërë
kohës. Pasi që është i pandashëm nga ne atëherë ne duhet ta shfrytëzojmë gjithë potencialin e tij.
Liqeni është vendi ku ruhet uji i cili arrihet nga reshjet dhe lumenjtë.
I tillë është edhe Liqeni i Batllavës, i cili ka rëndësi të lartë për vendin tonë. Ai shfrytëzohet
maksimalisht nga shteti jonë, por jo edhe nga bashkë vendasit. Ky Liqen fare pak frekuentohet për
shkak se nuk ka ndonjë gjë atraktive për të ofruar. Megjithatë malet e Brainës, malet e Ballabanit
dhe malet e Orllanit e bëjnë këtë vend mjaft piktoresk. Pavarësisht bukurive natyrore, kjo pjesë
vazhdon të mos jetë e mirëmbajtur.
Për të arritur që të shfrytëzojmë të gjithë potencialin që kjo zonë ka duke përfshirë të mirat natyrore
( liqeni, lumenjtë, malet), do të synojmë që përmes kësaj teme, të arrijmë deri në një shfrytëzim sa
më racional të tokës dhe të ujit, si komponent e pandashme. Hoteli do të përmbaj në vete çdo lloj
të aktiviteteve vetëdijësuese për ujin dhe aktivitete rekreuse duke shfrytëzuar Liqenin, por pa e
ndotur atë aspak. Ky do të jetë një Hotel të cilin do të mund ta vizitoni gjatë tërë vitit pasi që në të
ofrohen aktivitete sezonale.

Fjalët kyçe : Liqeni i Batllavës, Uji, Turizmi, Rekreacion, Hotel
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MIRËNJOHJE / FALËNDERIME
Me kënaqësinë më të madhe dua të falënderoj UBT-në dhe gjithë stafin akademik të Fakultetit të
Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, e në veçanti profesoreshën znj. Safete Veliu-në, e cila
ishte pjesë e këtij udhëtimi tre vjeçar dhe e cila kishe besim për të punuar me mua edhe në këtë
punim. Këshillat, kritikat, vërejtjet, sugjerimet e së cilës më ndihmuan që të arrij deri këtu ku jam
sot, andaj i jam shumë mirënjohës për durimin e treguar.
Një falënderim tjetër është edhe për familjarët dhe shokët, të cilët i qëndruam besnik njëri-tjetrit
dhe më motivuan dhe më ndihmuan të kaloj të gjitha vështirësitë.

Ju faleminderit dhe u jam mirënjohës të gjithëve.
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1. Hyrje
Çfarë mund të definojmë me termin turizëm ?
Turizmi është një veprimtari që ka ekzistuar thuajse që nga fillimi i njerëzimit, pasi që nga kohët
e lashta njerëzit kanë udhëtuar nga vendbanimet e tyre me rastin e nevojave të ndryshme, e njëra
prej tyre ishte edhe uji.
Turizmi është një veprimtari e cila përmban aktivitete të ndryshme e cila ndiçet nga një eksperiencë
udhëtimi, pa pasur si bazë ndonjë transport të caktuar. Turizmi përfshin aktivitetet e ndryshme si
akomodimi, ngrënja, rekreacioni, pushimi dhe shumë të tjera që kanë të bëjnë me turizëm. Pra,
nga kjo konkludojmë se ne jemi turistë nga momenti që dalim nga ambientet tona të përditshme, i
ikim realitetit dhe vendosemi në ndonjë vend me të mira të ndryshme që e bëjnë atraktive atë zonë
të turizmit.
Turizmi është bërë një industri më vete, e cila po del të jetë mjaft konkurruese në treg, dhe po
mundohet që me anë të saj të arrij të mbledh turistë nga e gjithë bota, pasi që në këtë mënyrë mund
të përfitoj jo vetëm turizmi, por edhe ekonomia, kultura, sporti, dhe të gjitha sferat e tjera të jetës.
Njëra ndër bukurit e vendit tonë është padyshim e lokuar në Rrafshin e Kosovës, konkretisht në
Batllavë me liqenin e Batllavës. Liqen, ky i cili arrin të përmbush shumë kërkesa për shumicën e
popullatës sonë. Me anë të këtij Liqeni, ne mundohemi që të shfrytëzojmë maksimumin e
potencialit, të cilin e ka. Liqeni përreth është mjaft i pasur me male të ndryshme si dhe me lumenj,
të cilët e furnizojnë këtë liqen.
Çfarë në të vërtetë mund të ofrojmë ?
Kjo zonë është e pasur me variacione të maleve dhe lumenjve, të cilët fare lehtë mund të
shfrytëzohen në katër stinët. Për këtë arsye me anë të një Hoteli, mund të i japim një atraktivitet
kësaj zone, ku do të përkujdesemi për pikat kryesore që e përbëjnë turizmin ( 5 pikat kyçe të cilave
duhet t’u kushtohet rendësi : strehimi; shërbimet e ushqimit; rekreacioni dhe argëtimi; transporti;
dhe shërbimet gjatë udhëtimit) [1].
Do të arrijmë që të akomodojmë pushues dhe ti strehojmë ata, do të kemi pjesën gastronomike në
kuadër të Hotelit, do të kemi aktivitete të cilat do të jenë të mirëseardhura për pushuesit, transporti
do të mirëmbahet pikërisht nga Hoteli dhe po ashtu shërbimet gjatë udhëtimeve të jenë në nivel të
duhur si në brendësi të Hotelit po ashtu edhe për aktivitetet që ndodhin jashtë Hotelit.
[1] Historiku i shkurtër i Hoteleve, Industry Talks
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Ideja kryesore e këtij Hoteli është që në radhë të parë pushuesi të ndjehet sikur në ambientin e
shtëpisë së tij, mundësia e pushimit të jetë në nivel të qëndrueshëm, të arrij të bëjnë aktivitete të
ndryshme që nuk janë të zakonshme në krahinat tona, të bëjë një lidhje racionale në mes njeriut
dhe natyrës si dhe anasjelltas. Të ndjejmë veten që i përkasim natyrës dhe natyra na përket neve
dhe ta ruajmë ambientin pavarësisht se kemi të bëjmë me një zonë që është delikate për të gjithë
popullin tonë. Me anë të kësaj, ne do të synojmë po ashtu vetëdijesimin e njerëzve për ruajtjen e
ambientit dhe shfrytëzimit të saj mirëpo pa e dëmtuar fare atë.

Metodologjia
Metodologjia e cila është përdorur në këtë punim është hulumtimi dhe pyetësori.
Hulumtimet janë bazuar në mbledhjen e të gjitha të dhënave të ndryshme që kanë të bëjnë me
Liqenin e Batllavës. Janë bazuar në të dhëna në planin zhvillimor të Komunës së Podujevës, hartat
zonale të Komunës së Podujevës, hartat gjeodezike, hartat nga Pylltaria e Komunës së Podujevës.
Po ashtu, pyetësori ka të bëj me mbledhjen e informatave se ku qëndron pritshmëria e qytetarëve
për këtë pjesë të Batllavës, se për cilat aktivitete ka mungesë në këtë zonë e cila do të jetë turistike.
Sa i përketë projekteve të cilat janë referencë për këtë Hotel janë: ‘The Tyram Lakes Hotel, SPA
& Resort”; “La Reserve Geneve Hotel and Spa”; “Pier B Resort”;.
Pas gjitha analizave dhe hulumtimeve, do të arrihet deri tek një projekt ideor për një Hotel, i cili
do të përmbushë nevojat e pushuesve për këtë zonë të caktuar.
Historiku
Historiku i mikëpritjes dhe hotelerisë daton qysh prej fillimit të njerëzimit. Që në atë kohë
është ndjerë nevoja për udhëtime të ndryshme pavarësisht karakterit të tyre. Megjithëse termi
‘hotel’ është një term i cili filloi të përdoret në fund të shekullit XVIII dhe fillim të shekullit XIX,
por praktikisht veprimtaria e hotelerisë daton qysh në kohën e gurit. Ku njerëzit me anë të shpellave
janë strehuar për një kohë të caktuar dhe kanë kryer aktivitete të ndryshme. Franca njihet si vendi
i parë, e cila 15000 vite para erës sonë, arriti që të akomodoj njerëz të fiseve të ndryshme në
shpellat e saj.
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Figura 1. Akomodimi në shpella
Pastaj në antikitet në Romë dhe në Greqi, të cilat ishin ndër vendet më të suksesshme të asaj kohe,
u hapen të ashtuquajturat ‘hane’ që ishin vende për pastrim të udhëtarëve dhe zakonisht ato ofronin
edhe akomodim për shfrytëzuesit e tyre.

Figura 2. Hanet gjatë periudhës së Romës Antike
Periudhë tjetër ishte ajo në Lindjen e Mesme ku njerëzit udhëtonin me ditë të tëra për në Toka të
ndryshme, dhe me këtë rast ngritkëshin ‘karavansarajet’, ku refugjatët shërbenin për pelegrin-asit
dhe kryqëzat-orët, dhe për karvanët e tyre. Ndërsa në Evrope ende, ofrohej strehim pa pagesë, u
pa nevoja për të ofruar disa dhoma me qera dhe njerëzit u detyruan të paguajnë për to tashmë.

Figura 3. Karavansarajet
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Gjatë viteve 1600, ishin pothuajse 1000 vende për strehim të përkohshëm dhe tashmë erdhi edhe
rregulli për to dhe mirëmbajtjen e atyre banesave dhe dhomave me qera. Banjat termale tashmë
ishin shumë të pranishme.
Gjatë viteve të para të shekullit të XVIII-të, në Amerikë dhe në Evrope, konkretisht në Paris u
hapën disa ndërtesa ku kishte akomodim, kishin butikë, dyqane për tregti, zyra dhe apartamente.
Pra gjatë kësaj periudhe u shfaqe një ndërtim më kompleks, për të kaluar pastaj gjatë viteve 1760ta, kur edhe morri kahje tjetër pozitive industria e hotelerisë.
Në shekullin XIX-të, Hoteli i parë u hap në Angli, dhe ishte Royal Hotel in Plymouth, dhe kjo
përmbante aktivitete të ndryshme në një ndërtesë. Pastaj ndërtesa të tilla shpërthyen në të gjithë
Anglinë, Francën dhe rivierat e Italisë. [2]

Figura 4. Royal Hotel në Plymouth, Angli
Këto ishin kohët kur hoteleria ndryshoj rrënjësisht, pasi që dalë nga dal, Hoteli filloj të ndryshoj
dhe këto ndryshime vinin nga pjesë të ndryshme të Botës.
Disa bën hotele, me tualete në dhoma, pastaj disa futën telefonat në dhoma.
Më pas erdhi edhe suita e një hoteli, për të vazhduar deri tek shërbimi i ushqimit në dhomë.
Dhe me zhvillimet e pjesëve të hoteleve u zhvillua edhe ekonomia edhe teknologjia, dhe më pas
zhvillim i madh u arrit edhe në hotele. Ngritje të veçanta pati edhe gjatë kohës së digjitalizimit, ku
dita ditës po ndryshon. U arritën ndryshime të mëdha në industrinë e hotelerisë dhe turizmit.
Tashmë termi hotel ka të bëjë në të shumtën e rasteve me një zingjir të madh të hotelerisë, ku
dominojnë korporatat e mëdha botërore.

[2] Historia e Industris së mikpritjes, Kolegji Kendall, Illinois
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Figura 5. First World Hotel - Hoteli më i madh në botë, me 7351 dhoma
Në vitin 2009 u hap një rrjetë tjetër hotelerie, AirBnB ku po sfidon rrjetin e hotelerisë, dhe kjo ka
ngjarë që hotelet të fillojnë të bëjnë ndryshime të mëtutjeshme në ofrimin e aktiviteteve të tyre.
Tashmë kemi Hotel që ka rreth 7350 dhoma dhe kemi hotel të ndryshëm modern të cilat ofrojnë
një luks marramendës, dhe ky rrjet vetëm se po vazhdon të evoluoj nga dita në ditë.

Figura 6. Burj Al Arab – Hoteli më luksoz në botë

2. ANALIZA DHE STUDIME TË LOKACIONIT
2.1. Profili i lokacionit
Republika e Kosovës, shtet ky i pavarur, që shtrihet në Evropën Jug-lindore, me një
sipërfaqe prej 10896 km2. Kosova është e bllokuar nga territore, dhe nuk ka dalje në det. Kosova
është e rrethuar nga Shqipëria, në pjesën jugperëndimore; Maqedonia e Veriut, në pjesën
juglindore; Serbia, në pjesën verilindore; Malin e Zi , në pjesën veriperëndimore. Ka një variacion
të tokave, pasi që përbehet prej maleve, kodrave, fushave, luginave, lumenjve, dhe disa liqeneve.
Po ashtu edhe sa i përket popullsisë mund të themi se ka variacion, për arsye se në Kosovë jetojnë
rreth 1.7 milion
11

banorë sipas llogaritjeve të fundit, ku shumica prej tyre janë shqiptarë, ndërsa pjesa tjetër janë
serbët, turqit, boshnjakët, romët, ashkalinjtë, egjiptianët dhe goranët.

Republika e Kosovës

Komuna e Podujevës

Lokacioni i propozuar, Orllanë

Figura 7. Makroanaliza për Komunën e Podujevës

Aktualisht Kosova ka 38 komuna, 1,467 vendbanime në të cilat jetojnë 1,780,021 banorë, në
gjithsej 10,896 km2. Komuna me popullsinë më të madhe është Komuna e Prishtinës me gjithsej
198,897 banorë, ndërsa komuna me popullsinë më të vogël është Komuna e Parteshit me 1,787
banorë. Komuna me sipërfaqen më të madhe është komuna e Podujevës me 633 km2, ndërsa
komuna më e vogël është Komuna e Mitrovicës Veriore me 5 km2. [3]

[3] Portali zyrtar i Republikës së Kosovës
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Komuna e Podujevës ose ndryshe me emërtimin e ri Besiana, shtrihet në pjesën veri-lindore të
Kosovës dhe përbëhet nga fushëgropa e Llapit, pjesët kodrinore-malore të malit të Albanikut në
perëndim dhe maleve lindore kosovare në lindje. Qyteti i Podujevës shtrihet në të dy anët e lumit
Llap. Komuna e Podujevës përbëhet nga 78 fshatra, duke përfshirë edhe qytetin e Podujevës. Në
aspektin komunikativ paraqet një transversale të rëndësishme përmes së cilës kalon magjistralja
që lidh Kosovën me pjesët tjera të Gadishullit Ilirik ( Ballkanik ). Kufizohet me pesë komuna të
tjera. Komuna ka një pozitë me të vërtetë strategjike dhe ka lidhje të rëndësishme transporti :
autostradën dhe hekurudhën rajonale. Aeroporti është vetëm 40 km larg nga komuna, ndërsa në
komunë është liqeni më i madh në Kosovë, Liqeni i Batllavës. Komuna e Podujevës ka sipërfaqe
prej 633 km2 me mbi 85 mijë banorë.
Shumica e banorëve i takojnë moshës së re nën 25 vjeçare. Shumica e popullsisë janë shqiptarë.
Në territorin e Komunës së Podujevës gjendet edhe pika kufitare në Merdare. Përndryshe e gjithë
zona veriore dhe lindore e Komunës së Podujevës kufizohet me shtetin e Serbisë.
Komuna e Podujevës dallohet me tri zonat (tërësi) hapësinore, të cilat kanë dallime të theksuara
në aspektin ekonomik, social, mjedisor, të infrastrukturës dhe shërbimeve.
1. Zona Qendrore – Aktive
2. Zona Veri-Perëndimore – Malet dhe Peisazhet
3. Zona Lindore –Turizmi
Këto tri tërësi karakterizohen me veçoritë e tyre hapësinore specifike dhe potencialeve për
zhvillimin e ardhshëm. Duke marr parasysh veçoritë e tyre natyrore, resurset dhe mundësitë
zhvillimore, këto zona karakterizohen me funksione të veçanta.
Zona Qendrore e komunës është hapësira më e populluar, me veprimtari ekonomike të bazuara në
agrikulturë biznese dhe shërbimet themelore të cilat i ofron.
Zona Veri-Perëndimore paraqet një kompleks kryesisht malor, në të cilën zhvillimi do të
mbështetet në veprimtaritë ekonomike të resurseve të natyrës dhe peizazheve, blegtorisë e turizmit.
Zona Lindore, e cila është kryesisht kodrinore malore dhe me potenciale ujore, paraqet bazë për
zhvillimin e turizmit, blegtorisë dhe prodhimeve ekologjike bujqësore.
Popullsia e komunës së Podujevës jeton në gjithsej 78 vendbanime, prej tyre 77 janë fshatra dhe
vetë qyteti i Podujevës. Këto vendbanime kanë dallime të theksuara sa i përket numrit të popullsisë.
13

Numri me i madh i popullsisë (23453 banorë) jeton në qytetin e Podujevës që përbën 27% të
popullsisë së komunës. Sipas regjistrimit të popullsisë te vitit 2011 në komunën e Podujevës
jetojnë 88499 banorë, në territorin prej 628.7 km2.
Komuna e Podujevës karakterizohet me potenciale të shumta të zhvillimit të turizmit vikendor dhe
rural. Gjeomorfologjia e territorit të komunës së Podujevës e karakterizuar me dy masive malore,
Kopaonikun dhe Gollakun, si dhe fushëgropa e Llapit së bashku me lumin Llap dhe liqenin e
Batllavës i japin vlerë konkurruese komunës së Podujevës në Kosovë.

Figura 8. Harta e Komunës së Podujevës në raport me Liqenin e Batllavës

Liqeni i Batllavës është liqeni më i madh në Kosovë dhe furnizon me ujë të pijshëm tri komuna:
Podujevën, Prishtinën dhe Obiliqin. Gjatë sezonit veror ky liqen tërheq mijëra vizitorë të cilët vijnë
për pushime në hapësirat përgjatë tij, ku në shumicën e rasteve manifestohet edhe me krijimin e
problemeve të caktuara mjedisore. Ky liqe dhe hapësira për rreth tij është propozuar të shpallet
edhe park nacional. [4]
Pikërisht për këto arsye lokacioni i propozuar për vendosjen e një hoteli është në zonën më delikate
të Komunës së Podujevës, konkretisht Batllavës. Ky lokacion i supozuar, ku gjendet në Orllanë,
që dikur ishte një Komunë më vete, por që sot ka mbetur e anashkaluar, është njëra ndër pikat më
strategjike të liqenit dhe njëkohësisht është pika më e largët prej digës së Liqenit.

[4] Plani Zhvillimor Komunal I Podujevës
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Lokacioni i propozuar është shumë i përshtatshëm për aktivitete dhe plotëson zonën e ruajtjes së
vijës së Liqenit të Batllavës. Parcela me numër 02231-0 ka një reliev të përshtatshëm dhe është
thuajse i rrafshët, mirëpo ka një ngritje vetëm tek shtrati i liqenit. Gjatë dimrit nuk ka ujë deri afër
parcelës, por gjatë stinës së verës uji arrin deri tek nivelet maksimale kjo si shkak i reshjeve që
ndodhin gjatë muajve të dimrit dhe pranverës. Lokacioni ka rrugën e saj, ka parkingun dhe përfshin
diku rreth 23250.23 m2, mjaftueshëm për të shtrirë rrjetin hotelierik dhe aktiviteteve të ndryshme.

2.2. Topografia, diellosja dhe erërat
Terreni i lokacionit është njëra ndër pikat më të forta të kësaj zone. Kjo, pasi që duke marr
parasysh se e gjithë rrethina është me male dhe lugina, ndër pjesët më të pakta të rrafshëta është
pikërisht lokacioni i supozuar. Ky lokacion është supozuar për arsye se ky lokacion është pronë
publike dhe pikërisht në këtë lokacion gjendet plazhi e vetme e përshtatme në liqenin e Batllavës.
Po ashtu ky lokacion iu kujton fëmijërinë banorëve për arsye se këtu janë disa pemë shumë vjeçare
dhe ky lokacion edhe është titulluar sipas tyre, ‘ tek Plepat’. Terreni është i gjithi i rrafshët, përveç
se tek pjesa në drejtim të liqenit fillon shtrati i tij dhe me të fillon ndryshimi i relievit. Dallimi në
nivelin e terrenit është jo më shumë se 2 m. Duke marr parasysh hapësirën e lokacionit relievit
thuajse fare nuk vërehet dallimi në pjerrtësi të saj.
Për shkak se terreni është i rrafshët dhe nuk shtrihet me ndonjë kodër ose ndonjë objekt tjetër të
lartë afër lokacionit mund të themi që djellosja është tejet e mirë për arsye se gjatë tërë kohës
lokacioni është i ekspozuar në diell, që nga lindja e diellit deri në perëndim kemi mundësi për të
marr rrezet e dritës së diellit.
Edhe një tjetër përparësi e lokacionit janë erërat, kjo pasi që erërat relativisht janë të buta dhe sa i
përket trëndafilit të erërave mund të themi se erërat fryjnë nga drejtimi veri-lindor më të rrepta,
por këto erëra ndalen paksa nga malet që gjinden në veri-lindje të lokacionit. Erërat e tjera më të
buta në drejtimin jugor janë totalisht të mbrojtura nga afërsia e lokacionit me malet qe shtrihen
përgjatë drejtimit jugor. Shpejtësia maksimale e erërave arrin deri në 18.9 m/s. [5]

[5] Harta zonale Komunale
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Figura 9. Analiza e diellosjes dhe erërave

2.3. Gjelbërimi dhe hidrografia
Lokacioni është tejet i pasur si nga ana e gjelbërimit po ashtu edhe nga ana e hidrografisë që
shtrihet në këtë zonë. Gjelbërimi të cilin e hasim në këtë zonë është gjelbërimi i ulët, gjelbërimi i
mesëm dhe gjelbërimi i lartë. Nga kjo konkludojmë se bio-diversiteti në këtë zonë është i pa
tjetërsueshëm, kjo pasi që në zonat malore dhe kodrinore malore dominojnë pyjet, ka edhe
sipërfaqe të zhveshura e barishte. Prej drunjëve dallohen pyjet gjetherënëse si: ahu (fugas
sylvatica), qarri (quercus cerris), bungu, shkoza. Në hapësirat e rrafshëta të komunës, fushëgropën
e Llapit zakonisht rritet shelgu (salix alba) në brigje të lumenjve, si dhe plepi që u përmend më
lartë. Bimë të ulëta ka mjaft, si lulëkuqja që rritet zakonisht në grunaja (papaver rhoeas), hithi
(urtia dioica) formacionet e livadheve si tërfili dhe shkurre të rralla. Nga bimët barishtore dallohen
lloje të ndryshme, si ato që rriten në ambient të hapur pa prezencë të drunjtëve, si edhe ato që rriten
brenda pyjeve. Këtu rriten edhe bimë që përdoren në mjekësinë popullore, që përdoren si çaj: çaji
i malit (origanum vulgare), kantarioni (hypercium perforatum), kamomili (matricaria chamomila),
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dredhëza (fragaria vesca ) etj. Prej drunjëve gjethembajtëse janë mbjellur disa hapësira pranë
liqenit të Batllavës. Përhapje kanë edhe tipet tjera që janë të ulëta, sikurse lloji i shkurreve: thana
(cornus mas ), murrizi (crataegus monogyna), kaça (rosa canina), manaferra e egër (rubus
fruticosus), shtogu (sambocus nigra), kulumbria (prunus spicosa), lajthia (corylus avellana).

Figura 10. Analiza e gjelbërimit dhe hidrografisë

Sa i përket rrjetit hidrografik në këtë zonë, mund të themi se është njëra ndër zonat më të pasura
me ujë në tërë Kosovën. E gjitha kjo ndodh për arsye të prezencës së Liqenit të Batllavës, dhe
lumenjve për rreth sikur se Lumi Batllavës, Lumi Braina, Lumi Bërvenica etj. Lumi Batllava ka
sipërfaqe të pellgut 315 km2 dhe derdhet në Llap afër Lluzhanit. Këtë lum e formojnë disa degë që
bashkohen në Orllan. Në vitin 1965 është ndërtuar penda e lartë 40,5m me qëllim të shfrytëzimit
të ujit. Ujërat nëntokësorë nuk janë të hulumtuar sa duhet në këtë komunë. Ujërat nëntokësorë
ndodhen në sedimentet aluviale që shtrihen në fushëgropën e Llapit përgjatë lumenjve Llap,
Dumnicë, Batllavë. Ndikim shumë të madh ka edhe uzurpimi i shtretërve të lumenjve dhe si pasojë
ka ndodhur ndërrimi i rrjedhës natyrore të lumit, pastaj ndotja dhe shkatërrimi i biosferës në
shtratin e lumit dhe përreth tij. [6]

[6] Plani Zhvillimor Komunal I Podujevës
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2.4. Infrastruktura dhe Arkitektura
Distanca nga Komuna e Podujevës deri tek Liqeni i Batllavës është rreth 10 km, ndërsa nga
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina është 27 km, dhe nga Aeroporti Ndërkombëtar ‘Adem Jashari’ ka
rreth 45 km. Të gjitha këto distanca janë të përkueshme me transport publiko-privat (autobusët e
licencuar nga Komuna) dhe me transport vetanak. E mira e këtij udhëtimi është se rruga është e
asfaltuar deri tek lokacioni i Hotelit. Për të ardhur në Liqenin e Batllavës është vetëm një rrugë
ekzistuese e cila është e kategorisë rajonale, e cila shkon tutje deri në kufi me Serbinë. Rrugët tjera
të kësaj zone janë të formatit rural dhe shumica e tyre janë të pa asfaltuara. Rrugët e asfaltuara
mirëmbahen nga Ministria e Infrastrukturës. Transporti publik mungon dhe është pak sa e vështirë
udhëtimi më i shpeshtë i banorëve, megjithatë ka linja orë pas ore. Ekzistimi i vetëm një rruge
rajonale e cila kalon përgjatë Liqenit të Batllavës, është një rrezik i madh për Liqenin, kjo për
shkak se këtu janë të detyruar të kalojnë edhe mjetet transportuese si cisterna, mallra të ndryshme,
të cilat në rast të ndonjë aksidenti do të thoshte fatkeqësi për Liqenin. Mirëpo me anë të Hotelit
dhe këtij projekti që do të hapte rrugët për turizëm me valë të madhe do të shtonte edhe interesimin
e Komunës por edhe Shtetit për këtë zonë, dhe do të vihej një rregullë i ri për ketë vend.
Rrjeti i transportit ujor ka filluar që të shtohet për shkak të lëvizjes më të lehtë të banorëve nga një
pjesë e liqenit në tjetrën, por të gjitha mjetet transportuese janë individuale.

Figura 11. Analiza e infrastrukturës dhe arkitekturës
Numër i madh i ndërtimeve i takojnë periudhës pas Luftës. Shumica nga ndërtimet në këtë zonë
janë bërë pa ndonjë kontrollim dhe shumica nuk posedojnë leje ndërtimore prandaj edhe është
filluar një katrahurë e vërtetë, por me anë të ndërtimit të Hotelit, serish synojmë që kjo zonë të
filloj të lulëzoj dhe të kontrollohet nga organet kompetente. Sa i përket funksionit të këtyre
ndërtesave, shumica e tyre janë ndërtesa për banim individual, pastaj kemi disa ndërtesa afariste
që ofrohen shërbimet gastronomike, akomodim standard. Në këtë zonë kemi shkollën e fshatit,
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kemi një xhami si objekt religjioz. Pasi që dikur Orllani ka qenë komunë më vete, ende janë
gërmadhat e objekteve të ish-Komunës dhe stacioni Policor, por nuk funksionojnë racionalisht.
Në afërsi të lokacionit tonë kemi vetëm një objekt banimi individual, i cili po ashtu është sezonal
pra nuk janë banorë rezident.

3. PËRSHKRIMI TEKNIK
3.1. Koncepti
Pasi që kemi kryer të gjitha analizat të cilat do të na shërbejnë në punimin tonë, dhe pas
atyre hulumtimeve dhe pyetësorëve, kemi arritur në përfundim se lokacioni se ku dëshirojmë që
të projektohet ky Hotel është pikërisht më i përshtatshmi sa i përket zonës rurale të asaj pjese.
Pozita e mirë gjeografike dhe gjeologjike ka bërë të mundshme që kjo pjesë të jetë e duhura për
hotel.
I gjithë Hoteli është ndërtuar nga baza e lokacionit, pra do të thotë se natyra për njeriun dhe
anasjelltas. Këtu pra, kemi rrjedhjen e lumenjve qe bashkohen në liqen, në anën tjetër kemi të
gjitha rrugët të cilat të dërgojnë në hotel. Po ashtu, kemi edhe shtigjet e këmbësorëve qe të shpien
në pishinën jashtme të Hotelit.
Sa i përket ndërtesës së hotelit, ajo është ngritur në saje të drejtimit të pamjes së liqenit dhe po
ashtu në drejtim me parcelën. Ndërtesa ka të bëjë me forma të rregullta të drejtkëndëshit, pikërisht
për të theksuar se është ndryshe nga natyra e cila na ka dhuruar forma të parregullta, në të cilat
bazohet rrugët dhe shtigjet në lokacion.
Fillimisht janë ndarë hapësirat për të cilat ne kemi nevojë, më pas janë definuar ato. Pjesa e
akomodimit është ngritur më lart kjo për shkak që të jetë sa më shumë një zonë më e qetë për
pushuesin. Më pas, hapësira e akomodimit është ngritur në nivele të lejuara për këtë zonë duke iu
përshtatur lokacionit përreth. Për pjesën e bodrumit është lënë një ‘shpim’, i cili njëherësh do të
shërbej si pasazh, dhe pjesa e bodrumit në një distancë është e ngritur (suteren) për të arritur të
fitojmë ndriçim në bodrum.
Kemi formuluar edhe një terrasë të gjelbëruar për arsye të shfrytëzimit të saj nga pushuesit pa
pasur nevojë që të dalin në nivelin e tokës fare. Në figurën 12 është ilustruar koncepti i ndërtesës.
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Figura 12. Koncepti

3.2. Karakteristikat e përgjithshme të propozimit
Ndërtesa e propozuar për Hotel Aspen, që ka marr emrin pikërisht nga kjo pemë ‘aspen’, e
cila rritet në këto vise. Dhe në lokacion kemi të bëjmë me shumë pemë të tilla, të cilat do të
rilokohen. Ndërtesa përbëhet nga:
Bodrum, i cili ka 2037 m2 dhe është në kuadër të hapësirës së dedikuar për stafin; me një pjesë të
bodrumit që kalon në suteren me 280 m2 dhe është e dedikuar për stafin administrativ të hotelit;
po ashtu në nivelin e bodrumit kem edhe hapësirën e garazhimit nëntokësorë si ndërtim më vete;
Përdhesa, në nivelin e tokës me 4724 m2 është hapësira kryesore ku janë të vendosura recepsioni,
restauranti, bar-kafe, pishina, fitnesi, spa, etj.; përdhesa në një pjesë me pas ngritët në nivelin 1.50
m, ku me këtë rast vendosen dhomat e akomodimit;
Kati i parë, i dytë dhe i tretë janë pothuaj të njëjtë nga radhitja e dhomave, mirëpo dallojnë nga
hapësirat e përbashkëta që ofrojnë. Në secilin kat janë nga 21 dhoma, dhe po ashtu një kat posedon
rreth 2100 m2.
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Lartësia e bodrumit është 2.80 m dhe tek pjesa e suterenit është 4.30 m, në përdhesë lartësia e katit
është në disa pjesë 3.50m deri në 5.50 m dhe tek pjesa e kateve është 3 m dysheme-dysheme.
Kemi 4 nivele të dhomave të gjumit, pra gjithësejt kemi 84 dhoma të ndryshme për nga
llojshmëria. Kemi 79 parkingje nëntokësore dhe 84 parkingje mbitokësore, ku prej tyre 21 janë
parkingje për administratë. Parkingjet nëntokësore mund të shfrytëzohen edhe për punëtorë në rast
nevoje.
Forma e ndërtesës është e rregullt, përbehet nga 3 drejtkëndëshe, dhe në një pjesë ndërtesa lakohet
për tu asociuar me lokacionin dhe për diellosje më të mirë.

3.3. Përmbajtja e detajuar e propozimit

3.3.1. Masterplani
Për të arritur deri në hyrjen e Hotelit, është një rrugë ekzistuese në gjendjen faktike, mirëpo
jo edhe e duhura për këtë ambient me intensitet të tillë, andaj edhe është propozuar një rrugë e re
me distancë më të shkurtër dhe më lehtë e qasshme. Pasi të arrijmë në lokacion do të ndeshemi me
hyrjen kryesore në ndërtesë, e cila ka edhe mbulojën e saj, rreth 6 dhe 8 m lartësi mjaftueshëm për
të penguar reshjet atmosferike si dhe rrezet e forta të diellit. Tek hyrja kryesore është portieri, i cili
njëherësh luan rolin e mirëmbajtësit të të gjitha veturave dhe ka përgjegjësi që ato t’i drejtoj deri
tek parkingu. Më pas në anën e djathtë gjendet parkingu i jashtëm, ku kanë qasje të gjithë vizitorët
dhe po ashtu gjendet parkingu i autobusëve. Nga pjesa e parkingut futemi edhe në nivelin
nëntokësor të garazhimit përmes rampës, e cila është 7 m gjerësi dhe me një përqindje prej 7% në
3 m e parë dhe të fundit për arsye të automjeteve, dhe 14% pjerrtësia kryesore. Parkingjet janë
sipas standardeve me dimensione 2.5x5 m. Në pjesën e parkingut të jashtëm kemi gjelbërim për të
zbutur paksa temperaturat e larta gjatë verës.
Në pjesën veriore janë ri-lokuar pemët të cilat kanë qenë në lokacion, ku edhe njihet kjo zonë si ‘
te plepat’. Këto pemë edhe ulin intensitetin e erërave dhe po ashtu të zhurmave, mirëpo shërbejnë
edhe për rolin e tyre për oksigjen. Në pjesën tjetër pra në lindje të parcelës kemi parkingun e
administratës dhe stafit, ashtu si ka qenë parkingu më herët, vetëm se është zhvendosur më
racionalisht. Kemi të bëjmë me 21 parkingje për stafin, ku lehtë arrijnë deri tek hyrja e
administratës dhe stafit. Për qasje më të lehtë dhe qarkullim më të mirë të komunikacionit kemi të
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bëjmë me një rreth-rrotullim, i cili del të zgjidh shumë probleme sa i përket pikave të zeza në
komunikacion.

Figura 13. Masterplani

Përveç se kemi hyrjen kryesore të Hotelit, në pjesën e përparme kemi të bëjmë edhe me një
platformë lëvizëse e cila shërben si ashensor për transportin e mallrave nga pjesa e rrugës deri tek
bodrumi. Kjo platformë është 4 x 15 m, dhe punon përmes gërshërëve hidraulik.
Për të ulur intensitetin e ecjes së vizitorëve rreth ndërtesës, kemi një pasazh i cili shërben njëherësh
edhe si hyrje në pjesën e bodrumit për administratën dhe stafin.
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Pasazhi është shkurtimi i rrugës për të dalur në pjesën e oborrit të përparmë të ndërtesës. Pasazhi
përbëhet nga dy rampa, që nga niveli 0.0 m të dërgojnë në nivelin 2.8 m dhe janë të gjera 2.90 m
dhe kanë një përqindje prej 11%, e cila është e përshtatshme për këmbësorët.
Në pjesën e përparme të oborrit kemi një terrasë e cila është e ngritur për 30 cm më lartë se niveli
0.0 m, ku në të do të shfrytëzohet aktiviteti i gastronomisë, pra kemi të bëjmë me një restaurant
sezonal veror, por që gjatë dimrit mund të shërbej edhe për aktivitete të tjera. Në këtë pjesë është
edhe këndi i lojërave për fëmijë, i cili po ashtu përcillet me një fushë futbolli, dhe po ashtu një
fushë basketbolli. Këto 3 pjesë të Hotelit lidhen në mes vete për të dërguar tek pishina e Hotelit e
cila ka një thellësi nga 20 cm deri në 1.60 m. Pishina është e orientuar kah veriu për të lënë hapësirë
për pamjet mbresëlënëse që mund të ketë Liqeni edhe gjatë perëndimit të diellit. Afër pishinës e
cila është me pllaka nga betoni, kemi edhe plazhin me rërë artificiale, e cila së bashku me një
shëtitore e cila mund të shërbejë për ecje rreth e rreth ndërtesës dhe lokacionit, përbejnë bregun e
Liqenit.
Liqeni ka edhe një liman, që shërben për aktivitete e ndryshme ujore por si dhe për parkingun e
anijeve dhe mjeteve tjerat ujore.
E të gjitha këto hapësira të ndryshme arrihen fare lehtë nga pushuesit përmes një hyrje dytësore, e
cila është e qasshme vetëm nga pushuesit, dhe hyrje kjo e cila të dërgon në mesin e korridorit të
dhomave të Hotelit. Kjo ka një lartësi prej 1.50 m nga niveli 0.0 m, dhe arrihet përmes shkallëve
të cilat kanë lartësi h=15 cm, pra gjithsej me 10 shkelëse.
Aktivitetet që do të mbahen në këtë vend janë të ndryshme sezonale. Pasi kemi të bëjmë me dy
ekstremet e mëdha të verës dhe dimrit, dhe jemi të ekspozuar ndaj diellit dhe borës, edhe aktivitetet
do të jenë të ndryshme. Duke filluar nga aktivitetet e verës, që do të jenë me pikë synim, ujin. Do
të kemi aktivitete të peshkimit, udhëtime me anije në liqen, për të treguar edhe historinë e liqenit
dhe në atë se çfarë ka kaluar kjo zonë, kemi aktivitete të kajakimit nëpër lumenjtë e kësaj zone dhe
po ashtu në liqen. Aktivitete të tjera mund të jenë edhe çiklizmi, vozitje me motor malor. Aktivitete
tjera mund të jenë padyshim edhe lojëra të ndryshme nga sporte të ndryshme që mund të luhen në
këtë vend.
Sa i përket ndërtesës së Hotelit, ajo është e ndarë në disa njësi të hapësirave të shfrytëzimit.
Ku secila dallon nga tjetra si edhe nga lartësia e katit, Ndërtesa është e gjerë rreth 29m dhe me
gjatësi rreth 120 m. Në 90 m gjatësi është në formën lineare, më pas 30 m tjera devijohen paksa.
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Kemi të bëjmë këtu me dy dilatime. Njëri ndodh për shkak të ndërrimit të konstruksionit, ndërsa
tjera për shkak të gjatësisë.

3.3.2. Niveli i hyrjes
Niveli i hyrjes në hotel është në kuotën 0.0 m. Hoteli si nivel të hyrjes kryesore shfrytëzohet
nga përdhesa, e cila njëherësh edhe është pjesa kryesore e hoteli për pjesën e përbashkët të
vizitorëve. Përdhesa përbëhet nga 4724 m2, të cilat ndahen në disa hapësira të ndryshme. Por, si
ndarje kryesore ka të bëjë me ndarjen e zonës së qetë, tek pjesa e dhomave, dhe ndarjes së zonës
së zhurmshme, e cila është pjesa me hapësirat e përbashkëta për vizitorë.
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Figura 14. Përdhesa
Në lindje të ndërtesës, në pjesën ballore kemi hyrjen kryesore, e cila është e mbrojtur nga erërat
edhe rreziqet e tjera përmes erëmbrojtësit. Pasi të futemi në ndërtesë kemi në anën e majtë të
dukshme recepsionin, i cili në vete ka një tavolinë të informatave rreth hotelit dhe aktiviteteve, për
të vazhduar me recepsionin për akomodimin e pushuesëve. Pas recepsionit gjenden zyret
administrative të shpejta për regjistrim dhe kontrollim të të dhënave të vizitorëve. E gjitha kjo
hapësirë përmbyllet me një punonjës, i cili njëherësh është edhe ‘valet’ apo personi përgjegjës për
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valixhe dhe veturat e vizitorëve, ku ka dhomën e valixheve dhe të gjërave të cilat gjenden në Hotel.
Sa i përket recepsionit, në kuadër të saj shërbejnë disa pritje të ndryshme, dhe po ashtu vatra
familjare dhe këndi i librit që vie me një ngrohtësi familjare. Po ashtu kemi edhe pjesën e ‘free
shop-it’ që shërben si një kioskë për blerjen e gjërave të ndryshme, si ato ushqimore bazike e deri
tek suveniret për liqenin e Batllavës dhe heronjve që kanë shërbyer në zonën e Gollakut. Pranë saj,
gjendet edhe kioska tjetër, ku me anë të saj kryhen aktivitetet e dëshiruara sezonale. Në pjesën e
hollit hyrës është edhe njësia e WC-ve për femra, meshkuj dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.
Nga ana e djathtë e hyrjes kryesore kemi të bëjmë me një ngritje të nivelit prej 30 cm, e cila shërben
si bar-kafe. Më pas është edhe restauranti që ka një kapacitet prej afër 120 personave. Kuzhina e
cila funksionon dhe vepron për këto hapësira gjendet në bodrum, mirëpo me anë të ashensorëve
sillet ushqimi lartë ose anasjelltas. Në këtë nivel kemi vetëm një kuzhinë të vogël që shërben për
servim dhe komunikim me stafin, ndërsa gjithë përgatitja ndodh poshtë katit përkatës. Po ashtu në
këtë hapësirë kemi edhe një sallë konferencash e cila ka hyrjen e veçantë dhe kjo hyrje shërben
edhe për në restaurant. Salla ka një aftësi mobiluese pasi që fare lehtë muret e saj mund të lëvizin
me mekanizëm dhe kjo sallë mund të rritet me një kapacitet prej 300 personave, me këtë rast
restauranti ndahet në gjysmë për t’iu liruar sallës së konferencave. Kjo hapësirë ka një ashensor,
që funksionon vetëm për stafin, ku përmes këtij ashensori lidhemi me pjesën e deponimit të
inventarit që shërben tek salla dhe hapësira e restaurantit, të tilla si karrige, tavolina, projektorë,
dekore të ndryshme etj. Afër sallës së konferencave, kemi një qëndrim ditor, që shërben si pritje
dhe po ashtu njësinë e nyjeve sanitare në kuadër të sallës.
Sa i përket pjesës më sensitive të Hotelit, kësaj hapësire i kemi kushtuar vëmendje të plotë për
shkak të përmbajtjes së tij. Në këtë zonë bëjnë pjesë gardërobat, që kanë edhe njësit e WC-ve dhe
dusheve, për të kaluar nga korridori i papastër në atë të pastër, dhe ku më pas ndahen hapësirat e
fitnesit me aparatura të nevojshme, pishina e brendshme, ku kemi të bëjmë me pishinë për të rritur
dhe pishinë për fëmijë, ku këtyre të fundit u është dedikuar një kënd për lojëra. Në këtë hapësirë
ndodhen edhe saunat. Në pishinë ka edhe disa njësi që shërbejnë në kuadër të restaurantit. Dhe
zona tjetër e cila është zona e relaksimit, spa. Këtu kemi qendrën rehabilituese dhe shëruese të
simptomave të ndryshme për lëkur, kemi disa dhoma masazhi dhe terapi fizike., dhe po ashtu kemi
edhe dhomën e make-up artistes dhe floktarit.
Pasi që dalim nga këto hapësira, në hollin hyrës kemi edhe dy hyrje të tjera ekonomike që mund
të shërbejnë edhe për pushuesit. Tek pjesët për të cilat folëm më lartë kemi të bëjmë me nivelin
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0.0 m. Për të vazhduar më pas në pjesën tjetër të zonës së qetë, e cila ndodhet në nivelin 1.50 m.
Për tu bërë e mundshme kalimi në këtë nivel shërbejnë dy rampat me nga 6 m distancë. Dhe po
ashtu kemi edhe shkallët që kanë lartësi h=15 cm. Këtu kemi tre ashensorë, mirëpo një prej tyre
është vetëm ashensor që shërben për pjesën mbrapa hapësirës publike, pra për stafin. Stafit i është
dedikuar hapësira e tyre e posaçme, në nivelin e dhomave, ku janë të pajisura me karrocat përkatëse
për shërbim të dhomave. Këto hapësira kanë depo të ndryshme në kuadër të dhomave të hoteli.
Tek pjesa e korridorit kemi një qëndrim ditor të shpejtë dhe kemi shërbimin e telefonisë në ndonjë
rast emergjent. Në këtë zonë kemi edhe një dhomë që shërben si dhomë teknike e këtij kati. Ndërsa
në korridor kemi disa aparate me ushqime dhe pije. Ky korridor njëherësh është korridori kryesor
pasi që në të lidhen të gjitha dhomat e hotelit në katin e përdhesës. Në këtë kat janë 21 dhoma.
Këto dhoma ndahen në orientimin nga lindja ku kanë një çmim më të volitshëm, ndërsa në
orientimin e perëndimit dhomat do të jenë me ekskluzive dhe më të shtrenjta, kjo për arsye të
pamjes nga liqeni dhe oborri i përparmë. Sa i përket ndarjes së dhomave, ato janë të ndara për çifte
dhe për shoqëri. Por, një ndarje tjetër është edhe sa i përket hapësirës dhe shërbimeve që ato i kanë.
Disa dhoma nuk kanë dalje fare, disa dhoma kanë ballkone, disa kanë terrasa, dhe disa të tjera kanë
lozha. Disa dhoma kanë qëndrim ditor dhe kuzhinë doracake dhe kanë një shërbim më të mirë për
pushuesin. Në mes të hapësirës së korridorit tek dhomat, gjendet edhe një bërthamë komunikuese,
që shërben edhe si evakuim në ndonjë rast zjarri. Ka edhe ashensorin që lëviz vetëm në nivelet e
dhomave. Tek kjo pjesë janë edhe hyrja ekonomike që ka akses vetëm me kartelë të pushuesve,
dhe është më private. E gjithë këtë hapësirë e mbulon edhe një qëndrim tjetër ditor i përbashkët ku
edhe ka pjesën e komunikimit multimedial. Në fund të korridorit gjinden edhe dy suitat e Hotelit,
ku kanë një shërbim ndryshe nga dhomat e tjera duke filluar në banjo e deri tek ballkonet e tyre,
me hapësirë më të madhe.
3.3.3. Etazhet
Hoteli Aspen ka 3 etazhe të tjera nga përdhesa, dhe po ashtu pjesën e kulmit. Kati i parë,
kati i dytë dhe kati i tretë shërbejnë vetëm për akomodim si shërbimin kryesor, mirëpo në saje të
tyre kanë edhe disa karakteristika që i bëjnë të dallojnë nga secili kat tjetër. Po ashtu të gjitha këto
kate kanë ashensorët e stafit dhe dy ashensorët në kuadër të vizitorëve. Pjesa mbrapa ashensorit iu
është dedikuar hapësirës së mirëmbajtjes në të tri katet. Pra, secili kat e ka mirëmbajtjen më të
lehtë për të arritur të gjitha shërbimet në nivelin e duhur që hoteli ofron. Këto kate përveç
ashensorëve si pjesë vertikale kanë edhe dy bërthamat. Njëra gjendet pranë ashensorëve e tjera tek
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pjesa e mesme e korridorit ku së bashku kanë qëndrimet ditore dhe hapësirat e komunikimit
multimedial për të tri këto kate. Në pjesën e korridorit gjendet edhe atriumi i cili është bërë për të
japur jetë pjesës së zymtë të korridorit. Pra, kemi të bëjmë me nga dy pjesë të korridoreve me nga
2.30 m distancë dhe 1.40 m në mes që gjendet hapësira ku hynë drita dhe depërton deri në përdhesë,
këto hapësira janë të rrethuara me gardhë prej xhamit, me një lartësi prej 1 m.
Tre katet përkatëse kanë po ashtu nga 21 dhoma dhe variojn për nga organizimi i dhomave, mirëpo
në parim shërbimi i tyre është i njejtë në të gjitha katet. Hapësirat e tjera të cilat janë për shërbimin
e dhomave të tilla si qëndrimet ditore, hapësirat e komunikimit mediatik, hapësirat për aparatet e
ushqimit, pijeve dhe akullit, hapësirat teknike përkatëse të katit, janë të pranishme në të gjitha
katet, kjo vetëm për arsye të akomodimit sa më të lehtë për vizituesin, dhe mundësisë të ofrimit të
shërbimeve sa më shpejtë. Pjesa e vetme e cila ndryshon në të gjitha katet është pjesa përball
ashensorëve.

Figura 15. Kati I
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Në katin e I-rë kjo hapësirë do të shfrytëzohet nga adhuruesit e lojërave të bilardo-së si dhe atë të
pingpongut. Kjo pasi që në këtë hapësirë të lirë kemi dy tavolina bilardoje dhe dy tavolina për
pingpong. Në këtë pjesë të drejtë loje kanë vetëm pushuesit e secilës dhomë në hotel, por jo edhe
dikujt tjetër për arsye të privatësisë. Ky kat është në kuotën e nivelit të 4.5 m.
Lartësia e këtij kati dysheme-dysheme është 3 m.

Figura 16. Kati II

Në katin e II-të kjo hapësirë do të jetë më e veçantë për shkak se do të jetë e mbyllur. Këtij kati
gabariti i ndërtesës i përfundon ndryshe pikërisht tek kjo hapësirë. Për shkak se dhomat janë të
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fiksuara në katër nivele të kateve atëherë, dy prej tyre, si pjesë të oborrit të jashtëm do të përdorin
oborrin e jashtëm të ndërtesës, ndërsa dy katet lartë do të përdorin pikërisht këtë hapësirë e cila do
të shërbej si hapësirë për nevoja të ndryshme të pushuesve. Kjo terrasë do të jetë me gjelbërim,
bari, dhe po ashtu do të ketë edhe disa pemë të cilat nuk rriten shumë të larta, por edhe rrënjët e
tyre nuk kalojnë gjatësinë prej 50 cm. Kjo do të ketë një pamje të bukur nga ana e maleve të
Gollakut dhe nga ana e Liqenit të Batllavës. Rrethoja do të jetë me xham prej 1.10 m.

Figura 17. Kati III

Në katin e III-të do të jetë gabariti i njëjtë me të katit të mëposhtëm (III-të) dhe këtu nuk do të ketë
ndonjë funksion pasi që do të jetë një kat me një privatësi edhe më të madhe dhe nuk do të jetë
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shumë i zhurmshëm. Kjo për faktin se në këtë nivel kuota është 10.50 m lartësi dhe pamja që ofron
liqeni me zonën përreth është më mbresëlënëse se sa cili do aktivitet tjetër.

Figura 18. Kulmi
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Në nivelin e vendosjes së kulmit, secila hapësirë ka kuotën e saj e cila e ndan nga hapësira tjetër.
Pjesa e hollit hyrës është e lartë 6.50 m ndërsa pjesa e pishinës dhe pjesa e restaurantit janë nga 5
m, tek pjesa e hyrjes kryesore e kemi një mbulesë e cila mbahet me anë të shtyllave të pjerrëta dhe
ka një lartësi nga pika më e ulët 6.50 m deri në 8 m lartësi. Të tre këto hapësira janë të mbuluara
me llamarinë dhe kanë një pjerrtësi prej 2%. Ujëmbledhësit janë në disa pika të ndryshme ku nuk
janë të dukshme në fasadën e hotelit.

3.3.4. Niveli Nëntokësor
Niveli nëntokësor i është dedikuar tërësisht atyre që do ta bëjnë të mundur këtë hotel, pra
stafit. Për të kaluar tek pjesa e bodrumit i cili është në nivelin -2.80 m i kemi dy rampat të cilat
vijnë nga oborri i përparmë i hotelit dhe respektivisht nga ana tjetër ku edhe gjendet parkingu i
dedikuar për stafin. Distanca e rampës është më shumë se 15 m distancë. Një pjesë e bodrumit
është suteren me 4.30 m lartësi të katit, për shkak të ngritjes së dhomave në 1.50 m lartësi, ndërsa
pjesa tjetër është bodrum me 2.80 m lartësi.
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Figura 19. Bodrumi

Tek hyrja kryesore, tek pasazhi kemi erëmbrojtësin ku ka edhe të dhënat nga sigurimi. Më pas në
anën e majtë të hyrjes për qasje të lehtë është definuar zyra e nën punësve të hotelit ku ka kanë
depon e arkivës së të dhënave. Pastaj anën tjetër gjendet hapësira e lirë e sekretarit me një minizyre për takime të brendshme të shpejta me drejtorin apo ndonjë takim të stafit me ndonjë anëtar
të lartë të bordit. Në këtë zonë e kemi zyrën e drejtorit që ka të integruar në vete një WC. Zyra e
drejtorit ka hapësirë të mjaftueshme edhe për deponim të dokumenteve relevante. Kjo zyrë ka qasje
direkt tek dhoma e takimeve e cila ndodhet në pjesën e bodrumit. Këto hapësira kompletohen nga
njësia e WC dhe nga një qëndrim ditor si pritje për ndonjë takim apo ndonjë gjë tjetër. Këtu kemi
sërish bërthamën e tre ashensorëve, vetëm se tashmë vetëm njëri prej tyre funksionon në këtë nivel,
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ai i stafit. Këtu janë edhe një bërthamë tjetër që të dërgon me anë të shkallëve edhe në përdhesë.
Afër shkallëve dhe ashensorit gjendet pjesa tjetër e bodrumit, pjesa e stafit punues. Në fillim hasim
korridorin e papastër, më pas me anë të gardërobës dalim në korridorin e pastër. Në saje të këtyre
njësive kemi edhe një korridor tjetër i cili tërësisht është në kuadër të hotelit, konkretisht të
dhomave, pasi që kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të depove. Pasi që dhomat ndahen në dy
lloje; me shtrat njësh dhe shtrat dysh, atëherë edhe depot janë të tilla, më pas kemi depo për gjë
sende të kërkuara nga klientë, pastaj depo të gjërave ushqimore në kuadër të dhomave, dhe
elementet e pastrimit të dhomave. Ky korridor përmbyllet me lavandarinë, e cila mund të punoj
edhe për kërkesa të vizitorëve për larje të gjërave personale, por primare do të jenë ofrimi i gjërave
personale për dhoma. Kjo do të ketë disa bojler elektrik, që mbush lavatriçen dhe më pas kemi
tharësen, ku edhe në karroca të ndryshme klasifikohen gjërat më pas për të kryer procesin e
hekurosjes. Shkak i temperaturave konstante të nxehta, këtu janë të vendosura disa pajisje për
ftohje.
Pasi qe kalojmë këtë zonën e pastër atëherë hyjmë në zonën neutrale të përbashkët të të gjithë
stafit. Pasi në këtë pjesë kemi qëndrimin ditor i cili ndahet në dy pjesë, pasi që njëra përdoret si
hapësirë për pirjen e duhanit dhe ka një ventilim tjetër nga hapësirat e tjera të hotelit. Në këtë pjesë
kemi kuzhinën doracake në kuadër të tryezarisë, ku shërbehet ushqimi për stafin, i përgatitur në
kuzhinën kryesore të hotelit. Njëra tryezari ka një paravan prej 1 m për shkak të ndarjes së stafit
administrues nga ai punonjës, kjo për arsye të bisedave për punë konkrete gjatë pauzës, por nuk
do të thotë që ka ndarje dhe kategorizim.
Tek kjo pjesë janë disa depo me hapësira të ndryshme, sikur ajo e deponimit të karrigeve,
tavolinave të ndryshme, ku këto transferohen në përdhesë duke u dërguar në ashensorin i cili
përdoret vetëm për këtë arsye. Depo tjera janë depo të ndryshme, ku njëra prej tyre klasifikon të
gjitha gjërat që mbërrijnë në ndërtesë. Kjo është një depo e madhe dhe përmban resurse të
ndryshme që mund të përdoren edhe si rezerva për hotelin.
Në këtë pjesë pastaj gjendet kuzhina e restaurantit e cila do të punoj 20 orë në ditë, duke u shërbyer
edhe dhomave. Në këtë kuzhinë kemi një hapësirë për larjen e enëve dhe deponimin e tyre në
vendet e duhura. Këtu gjendet ashensori i cili vie nga përdhesa me enët e përdorura, dhe këto pra
lahen dhe klasifikohen. Ndërsa ashensori tjetër është për bartjen e ushqimit në përdhesë. Ky
ushqim do të mundësohet nga kuzhina lineare ku në mes ka ishullin për arsye të përgatitjes me të
lehtë dhe servimit me të lehtë. Brenda kuzhinës gjinden tri depo. Njëra e ftohtë, njëra e nxehtë dhe
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tjetra do të jetë depo për dekorime dhe servime me erëza dhe gjëra tjera. Ndërsa jashtë hapësirës
së kuzhinës, konkretisht përball saj janë të vendosura tri depo të tjera të cilat shërbejnë si depo të
ftohta, ngrohtë, dhe depo për gjëra të tjera që nuk i takojnë as kategorisë së ftohtë as asaj të ngrohtë.
Pas kësaj kemi hapësirat teknike të cilat mbikëqyren nga një sigurim, i cili po ashtu kryen detyrën
e ruajtjes së rendit tek hyrja ekonomike për në bodrum. Hapësira teknike ka të bëjë me dhomën e
serverit dhe kamerave, pastaj kemi dhomën e ventilimit dhe pjesës hidroteknike. Këtu gjinden
pompat termike që bëjnë ventilimin në hotel dhe bojlerët elektrik për nxehjen e ujit. Si kthinë tjetër
teknike është kaldaja, që ka dhomën e veçantë të mbushjes nëntokësore me naftë, por po ashtu ka
deponim të druve për vatrën që përdoret në hollin hyrës. Kjo kthinë lidhet me dhomën e depos
momentale për mallrat e cila është me derë mekanike të garazhës, pasi që në këtë hapësirë
deponohen edhe mjetet e ndryshme sezonale, si anije, motor të ndryshëm etj. Afër saj është edhe
hapësira e mbeturinave ku ka qasje kompania e pastrimit me kamionët e tyre përmes platformës
mekanike që të dërgonin në nivelin 0.0 m dhe -2.80 m. Në anën tjetër kemi të bëjmë me nivelin e
parkingut nëntokësorë, me gjithsej 79 parkingje dhe një depo për automjetet e mirëmbajtjes së
lokacionit. Rrugët janë dy drejtimesh në nivelin nëntokësor. Kjo ka dalje edhe tek pjesa e
platformës për të kaluar më pas në pjesën e bodrumit për stafin. Nga pjesa tek platforma me anë
të shkallëve mund të kalojmë në nivelin e përdhesës.

3.3.5. Struktura konstruktive e ndërtesës
Sa i përket strukturës konstruktive të ndërtesës, ajo ndahet në dy tipe të ndryshme të
sistemeve konstruktive. Pjesa më e madhe e ndërtesës ka konstruksion skeletor, të përberë nga
shtylla dhe traje. Ndërsa pjesa tjetër është sistem me shtylla të profileve ‘I’ të çelikut, si dhe
kapriatave lineare.
Pllaka e themelit ka një trashësi prej 60 cm, dhe po ashtu 60 cm është i mënjanuar nga muret e
jashtme të bodrumit.
E gjithë pjesa e bodrumit ka sistemin skeletor me shtylla dhe me traje konstruktive, të cilat janë
dy drejtimesh. Tek pjesa e garazhimit, shtyllat janë me dimensione prej 60x30 cm për shkak të
delikatesës që mund të ketë ndaj një goditje eventuale nga makinat, megjithëse se shtyllat janë të
izoluara me një shtresë të butë dhe shenjë sinjalizuese përmes ngjyrave të theksuara. Trajet
konstruktive janë 30cm gjerësi dhe 45 cm lartësi. Sa i përket pllakës së tavanit ajo është me trashësi
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prej 25 cm. Ndërsa tek pjesa e stafit punues shtyllat janë me dimensione 30x30 cm dhe me traje
40 cm, ndërsa pllaka e mes katit është 25 cm.

Figura 20. Prerje ndërtesës tek sistemi konstruktiv skeletor dhe kapriata lineare

Tek pjesët e dhomave, ndërtesa është me sistem skeletor njëjtë sikur në bodrum, me shtylla 30x30
cm dhe traje 40 cm. Pllaka e mes katit është 25 cm pa përfshirë shtresën finalizuese të tepihut e
cila do të shërbej po ashtu si zë izolim. Tek hapësira e dhomave një shtyllë apo ndryshe pëlhurë
prej betonit të armuar, për shkak të ndërlidhjes së trajeve ka dimension 350x30 cm. Hapësirat
komunikuese vertikale, si shkallët, ashensori dhe rampa kanë sistemin masiv të mureve të betonit
të armuar me trashësi prej 30 cm.
Sa i përket diletimit të ndërtesës ndodh në tre rast. Njëra prej tyre është për shkak të gjatësisë të
distancës së ndërtesës dhe dy tjerat janë ndërrim konstruksioni dhe respektivisht lartësie. Diletimi
është 10 cm.
Tek pjesa e sistemit me kapriata lineare janë hapësirat më të mëdha si holli hyrës, restauranti,
pishina. Këto kanë një lartësi më të madhe të katit. Kapriatat lineare veprojnë në mbajtësit statik
nga profile të çelikut. Kapriatat janë në distanca të shkurta nga aksi në aks, ato kanë distanca të
njëjta sikur se te sistemi skeletor, kjo për shkak të mbështetjes më të mirë. Këto kapriata nuk
vërehen fare, për shkak të tavanit të lëshuar. Distancat e gjerësisë të kapriatave në mbështetësit e
saj arrijnë deri në 30 m distancë.
Të gjitha distancat e akseve të përdorura në punim janë të plotpjesëtueshme me modulim me rrjetë
modulare prej 60 cm.
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Figura 21. Detal i kapriatës lineare me mbështjellësin e kulmit

3.3.6. Mbështjellësi i ndërtesës
Fasada e hotelit është trajtuar në bazë të lokacionit, që e rrethon. Fasada tek pjesa e hyrjes
kryesore si dhe hapësirave përreth është e përbërë prej mbështjellësit kompozitë. Ku e përbejnë
muri me blloka të argjilës së pjekur 25 cm, dhe shtresave izoluese përkatëse dhe në fund shtresës
finale me alubond, me ngjyrë hiri.
Pjesa e restaurantit dhe pishinës është me fasadë strukturale. Për shkak të vizurave dhe pjesës
atraktive të kësaj pjese.
Ndërsa tek pjesa e akomodimit të hotelit është me fasadë demit, pasi që është shumë volum i madh
për tu trajtuar me dru ose ndonjë material tjetër që gjendet në afërsi të lokacionit. Mirëpo fasada
në këtë pjesë nuk është e komplikuar, mirëpo arrijnë ta thyej gabaritin e rëndomtë, kjo për arsye
të daljes së ballkoneve, terrasave dhe lozhave në vende të ndryshme të ndërtesës. Pjesa e jashtme
e këtyre hapësirave është bërë nga një material vezullues me ngjyrë portokalli, e cila përfaqëson
entuziazëm, magjepsje, lumturi, kreativitet, vendosmëri, tërheqje, inkurajim dhe stimulim. [7]
[7] Color Theory Basics, Graphics Springs
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Figura 22. Fasadat

4. PËRFUNDIMET
Projekti për një hotel afër liqenit do të jetë përparësi për zhvillimin e turizmit në radhë të parë
për zonën e Liqenit të Batllavës, dhe në interesin shtetëror që do të ketë ky zhvillim .
Hoteli i cili do të ofrojë të gjitha kushtet e nevojshme dhe të gjitha aktivitetet që mund të zhvillohen
në këtë hapësirë vetëm se rrisin interesin për një zhvillim edhe më të madh të hotelit dhe të
ekonomisë e turizmit.
Krahas rolit në industrinë e turizmit dhe ekonomisë, do të ketë rol të rëndësishëm edhe në
vetëdijesimin e popullit për ruajtjen e ambientit, kjo pasi që përveç zonës së hapësirës që zë
ndërtesa të gjitha hapësirat tjera janë të gjelbëruara dhe me materiale natyrale të përpunuara.
Një rëndësi tjetër e këtij hoteli është edhe mundësia e zhvillimit të mëtutjeshëm i volumit të hotelit,
i cili për momentin posedon vetëm 84 dhoma. Kjo pasi që hapësira ndaj pjesës së hyrjes kryesore
mund të zhvendoset lehtë ose edhe të vazhdohet pjesa e hotelit ne dy anët e skajshme të hollit
hyrës, apo edhe rritjes së etazhitetit në rast të ndonjë plani zhvillimor komunal afatgjatë.
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